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ABSTRAKT
Sektori i bujqësisë në Kosovë ka një rëndësi të veçantë në zhvillimin e ekonomik dhe
njëkohësisht vlerësohet si një nga sektorët me potencialin më të madh ekonomik.
Sektorin e bujqësisë e bënë të veçantë fakti se përveç qe ka te bej me prodhimin e
produkteve nga ana tjetër mundëson edhe punësimin e një numri të konsiderueshëm
të njerëzve. Situata në të cilën gjendet Kosova sa i përket fushës së papunësisë, bujqësia
është njëri ndër sektorët që ka kapacitete të mëdha të absorbimit të fuqisë punëtore dhe
në këtë drejtim ndikon edhe në uljen e shkallës së papunësisë në vend. Rëndësia e
zhvillimit të sektorit të bujqësisë dhe krijimi i vendeve të reja të punës- garancë e
stabilitetit social.
Në këtë temë diplome është trajtuar ndikimi i investimeve të huaja në sektorin e bujqësisë
në Kosovë. Punimi ka për qëllim që të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të gjendjes
aktuale të sektorit të bujqësisë dhe të rolit të saj në zhvillimin e vendit si dhe të paraqesë
arsyet dhe faktorët ndikues në rritjen e investimeve të huaja direkte në sektorin e
bujqësisë. Në këtë punim janë të paraqitura të dhëna të rëndësishme të cilat janë marrur
nga krahasimet

e rasteve studimore si dhe nga rezultatet e anketimit që u janë bërë

personave të ndryshëm në lidhje me investimet e huaja direkte në sektorin e bujqësisë në
Kosovë.

I

ABSTRACT
Kosovo's agricultural sector has a special importance in economic development and at the
same time is regarded as one of the sectors with the greatest economic potential.The
agricultural sector is unique because except producing products it also enables the
employment of a considerable number of people. The situation in Kosovo regarding the
area of unemployment, agriculture is one of the sectors that has large capacities for
absorbing the labor force and in this regard also affects the reduction of the unemployment
rate in the country. The importance of developing the agricultural sector and creating new
jobs - a guarantee of social stability. In this diploma thesis, is addressed the impact of
foreign investments in the agricultural sector in Kosovo.The thesis aims to provide a
general overview of the current state of the agricultural sector and its role in the
development of the country as well as present the reasons and factors influencing the
increase of foreign direct investment in the agricultural sector.It presents important data
obtained from case study comparisons and from the survey results made to different
persons regarding foreign direct investment in the agricultural sector in Kosovo.
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1. HYRJE
Investimet mundë të jenë bazë shumë e fort për zhvillimin ekonomik të secilit shtet e
veçanërisht shteteve në tranzicion siç është Kosova.
Investimet e huaja direkte janë shumë të rëndësishme për shumë biznese në mbarë botën
duke përfshirë Kosovën si një vend që kërkon investitorë të huaj për t'u shëruar nga
shpërqendrimi i së kaluarës. Për shkak të kapacitetit dhe fuqisë blerëse që ka, tregu i
Kosovës mund të jetë tërheqës për bizneset e vogla dhe të mesme që synojnë të investojnë.
IHD në sektorin e bujqësisë në Kosovë paraqesin rrugën më efektive për të krijuar vende
të reja të punës dhe për të krijuar rritje të qëndrueshme ekonomike në të ardhmen.(Bevan,
Estrin and Mezer, 2004)

Në Kosovë një rol mjaft të rëndësishëm e kanë investimet si në sektorin privat po ashtu
edhe në atë publik. Kosova është në përpjekje të vazhdueshme për të krijuar politika
zhvillimore dhe masa tjera të rëndësishme për të krijuar një klimë sa më të favorshme të
investimeve dhe një ambient sa më të përshtatshëm të biznesit.
Në këto përpjekje janë bashkë komuniteti ndërkombëtar me instuticionet vendore si në
ngritje të kapaciteteve njerëzore po ashtu edhe në financim dhe bashkë financim të
projekteve të ndryshme bujqësore që kanë të bëjnë me krijimin e bazës për avancimin e
prodhimtarisë së produkteve kosovare në bazë të standardeve evropiane dhe rritjes së
prodhimtarisë së tyre jo vetëm në tregun regjional por edhe më gjer.
Ky punim shqyrton ndikimin e investimeve të huaja direkte që janë bëre në sektorin e
bujqësisë në Kosovë brenda disa viteve
Qëllimi i këtij projekti është që të propozoj një model apo plan të veprimit i cili do të
mbështeste vendimmarrjen dhe planifikimin në nivel qeveritar për të mundësuar rritje të
absorbimit të IHD si planifikimin strategjik të tyre.

Rritja e investimeve në bujqësi dhe produktiviteti i saj konsiderohen thelbësore në arritjen
e rritjes së qëndrueshme dhe reduktimit të ndjeshëm të varfërisë në vendet në zhvillim.
Në mesin e grupit të madh të aspekteve politike, ligjore dhe sociale, zakonisht pranohet
gjerësisht se investimet e huaja direkte (IHD) dhe eksportet përbëjnë dy faktorë të
rëndësishëm që kontribuojnë në rritjen ekonomike te vendeve në zhvillim.
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Efektet pozitive të fluksit të IHD-ve ndodhin në shumë mënyra.
Me kusht që në vendet në zhvillim normat e kursimit janë relativisht të ulëta, IHD
ndihmon në rritjen e investimeve, duke çuar ndër të tjera në krijimin e vendeve të reja të
punës dhe në gjenerimin e të ardhurave tatimore. Përveç kësaj, IHD ofrojnë qasje në një
teknologji të përparuar që luan rol pozitiv në elementin e rritjes së gjithëmbarshme të
produktivitetit dhe në elementin e të ardhurave.( Patrick, 1966).

Kosova ka mjaft potenciale për të tërhequr investimet e huaja direkte, resurse ka në
energjetikë, resurse ka në pasuritë minerale, në sektorin e zhvillimit të bujqësisë dhe
prodhimeve ushqimore, në sektorin e turizmit, me pozitën e mirë gjeografike që ka në
rajon.
Sektori i bujqësisë luan një rol të rëndësishëm në Kosovë. Është një kontribuues kryesor
i PBB-së, i dyti pas tregtisë me shumicë dhe pakicë. Përtej çështjeve ekonomike,
mbështetja e Kosovës në bujqësi është një çështje sociale: veprimtaria bujqësore është
mjaft e përhapur në Kosovë si një rrjetë sigurie për shumicën e popullsisë. Pavarësisht
rritjes së konsiderueshme të eksporteve bujqësore, tregtia e jashtme në bujqësi
karakterizohet me një deficit të madh tregtar. Eksportet bujqësore përbëjnë vetëm rreth
5% të importeve bujqësore.
Problemi i paraqitur në këtë temë është ndikimi që kanë investimet nga investitorët e
huaj në sektorin e bujqësisë e të cilat tani për momentin janë në një nivel të ulët.

Arsyet për një përformancë mjaft të dobët të bujqësisë kosovare janë të ndryshme dhe të
ndër-lidhura. Një nga çështjet kryesore është e lidhur me mungesën e një klime të
përshtatshme që do të krijonte kushte që fermerët të bëhen më konkurrues. Tregu joefikas
i tokës e mban sektorin në nivel të shkallës së ulët, që do të thotë sasi dhe cilësi jo
konsistente, kosto të larta (de-ekonomizim i shkallës), produktivitet i ulët, dhe qasje e
dobët në tregje. Sistemet e vjetërsuara të ujitjes, makineria bujqësore e pamjaftueshme,
mungesa e hapësirave të depozitimit, si dhe një mungesë e përgjithshme e shkathtësive
bujqësore i kontribuuan edhe më tej zhvillimit të dobët të sektorit.
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Pyetjet hulumtuese

Sa kanë ndikuar IHD në zhvillimin e sektorit të Bujqësisë në Kosovë në aspektin e
rritjes së kapitalit vendor(tokat, ndërtesat, makinerit, mallrat, vlerat monetare në formë
të parasë apo te letrave me vlerë) dhe krijimit të vendeve të punës?
Cilët janë faktorët të cilët mund të ndikojnë në rritjen e investimeve direkte në sektorin
e Bujqësisë në Kosovë ?

Hipotezat:
[H1]: Investimet e huaja direkte në sektorin e bujqësisë në Kosovë kanë qenë
të pamjaftueshme në rritjen e kapitalit vendor.
[H2]: Investimet e huaja direkte në sektorin e bujqësisë në Kosovë kanë ndihmuar në
rritjen e vendeve të punës.
[H3]: Ndryshimi i politikave mbi investimet e huaja do të kishte ndihmuar në mënyr
pozitive Investimet e huaja direkte në sektorinë e bujqësisë.

Metodologjia përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të ndryshme
kërkimore dhe krijimin e bazave të dhënave në mënyrë që të analizohen të dhënat dhe të
behet ndërtim i duhur i kësaj teme. Metodologjia e përdorur është në funksion të
qëllimeve të vëna në fillim të studimit .

Për arritjen e këtij punimi është përdorur një metodologji që konsiston në mbledhjen e të
dhënave primare dhe sekondare . Të dhënat janë rezultat i rishikimit të literaturave të gjëra
mbi investimet në sektorë të ndryshëm e jo vetëm në sektorin e bujqësisë po edhe më
gjerë.
Bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, janë zgjedhur të përdoren te dy
metodat: metoda kualitative dhe metoda kuantitative si qasje hulumtuese.
Nga rezultatet e arritura është kuptuar se Kosova në përgjithësi karakterizohet nga flukse
relativisht të ulëta të IHD-ve jo vetëm në sektorin e bujqësisë por edhe në sektorët e tjerë.

3

Paqëndrueshmëria politike, regjimi jo konkurrues në aspektin e stimujve, madhësia e
vogël e tregut vendor dhe klima e pafavorshme e biznesit janë disa nga arsyet për këtë
(mungesë të) performancës. Turqia, Zvicra dhe Gjermania janë vendet kryesore të burimit
sa u përket IHD-ve gjatë viteve të fundit.
Ky punim përfshin Kosovën e në veçanti vendet të cilat merren më shumë me bujqësi.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Gjatë realizimit të këtij punimi është shfrytëzuar literatura shkencore e një spektri të gjerë
që ka të bëj me fushën e investimeve të huaja në sektorin e bujqësisë. Investimet janë
pjesë e produktit shoqëror apo të ardhurave kombëtare të cilat mbetën pas plotësimit të
konsumit individual apo shoqërorë, dhe e cila është përdorur apo do të përdorët për
zhvillimin ekonomik apo shoqëror të vendit. Investimet mjaft të rëndësishme në Kosovë
përveç investimeve të huaja direkte në sektorin privat dhe publik janë po ashtu edhe
investimet në sektorin e bujqësisë.
Personat të cilët tregojnë se çka janë investimet, kanë cekur që ato janë të mirat që i
ofrohen shteteve në mënyrë që ato të zhvillohen më shpejt sidomos nga ana ekonomike
e cila në shumicën e vendeve nuk është mjaft e mirë. Sikur zgjerimi i tregtisë si dhe
rritja e investimeve të huaja në vend kanë sjellë me vete një seri përfitimesh dhe
kostosh për individë, për organizata dhe vende të ndryshme të cilat kanë bërë që vendi
të ketë një rritje ekonomike. (Bandelj, 2011). Investimi është ndryshimi në inputet fikse
të përdorura në një proces prodhimi. Në përkufizimin më të ngushtë, investimi është
ndryshimi në stokun e kapitalit fizik, domethënë inputet fizike që kanë një jetë të
dobishme prej një viti ose më shumë (toka, pajisjet, makineritë, objektet e magazinimit,
bagëtitë).(Coen & Eisner, 1987).
Në fakt kapitali vendor është pasuri e përbërë nga tokat, ndertesat, mallrat, makinerit,
vlerat monetare në formë të paras apo të letrave me vlerë që posedon vendi. Kapital është
edhe puna që e quajmë kapital human(njerëzor).( Ruta & Hamilton, 2007)

2.1 Definimi i Investimeve te huaja direkte
Investimet në kuptimin e plot të fjalës janë pra kushti themelor i arritjes së qëllimeve
zhvillimore. Ato mund të përkufizohen si një ofrim i mjeteve financiare apo i të mirave
të tjera materiale të shprehura financiarisht për realizimin e qëllimeve zhvillimore.
(Mustafa, 2005). "Investimi Direkt është një kategori e investimeve ndërkombëtare, të
cilat pasqyrojnë sigurimin e të ardhurave të qëndrueshme nga një subjekt rezident i një
ekonomie në një subjekt që është rezident në një ekonomi tjetër dhe ka një shkallë të
konsiderueshme të ndikimit në menaxhimin e këtij të fundit" (FMN, 2003).

5

Në standardet e FMN-se investimet e huaja direkte konsistojnë në shumën e :
-Të drejtave të pronësisë së blerë apo të siguruara nga kompanitë mëmë në firmat jashtë
me qëllim kontrolli(duke përfshirë edhe ngritjen e filialeve te tjera); -Ri-investimin e
fitimeve nga firmat e kontrolluara;
- Huat midis kompanisë mëmë dhe firmave nën kontroll.(FMN, 2003)
Në përgjithësi mund të themi se IHD është një term i përdorur për të paraqitur blerjen e
aktiviteteve fizike jashtë kufijve, si impiante dhe pajisje nën kontrollim e kompanisë
mëmë.(Portelli, Narula, 2006).

Përderisa Raporti Botëror i Investimeve i Kombeve të Bashkuara i përcakton IHD-të si
"një investim që përfshin një marrëdhënie afatgjatë, që pasqyron një interes të
qëndrueshëm dhe kontroll të një subjekti vendas në një ekonomi (investitor direkt i huaj
ose sipërmarrje mëmë) në një sipërmarrje vendase në një ekonomi të ndryshme nga ajo
e investitorit direkt të huaj (sipërmarrja IHD, sipërmarrja degë ose dega e huaj)"(
UNCTAD, 2017).
Investimet e huaja luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të
vendeve pritëse, fakti që investitorët e huaj kanë luajtur një rol te rëndësishëm në
zhvillimin ekonomik të një vendi përfitues ka qenë për arsye të faktit që këto vende kanë
ndryshuar qëndrimet ekonomike të tyre dhe kanë lejuar që investitorët e huaj të vijnë
direkt në vend dhe të investojnë në sektorë të ndryshëm.

Është e vërejtur shumë shpesh që vendet në zhvillim dhe ato vende të cilat janë të pa
zhvilluara ekonomikisht janë të varura nga vendet e zhvilluara për ndihmë financiare për
arsye që të arrijnë në një shkalle më të larte për sa i përket stabilitetit ekonomik.
Sikur zgjerimi i tregtisë si dhe rritja e investimeve të huaja në vend kanë sjellë me vete
një seri përfitimesh dhe kostosh për individë, për organizata dhe vende të ndryshme të
cilat kanë bërë që vendi të ketë një rritje ekonomike.
Investimet e huaja direkte mund të jenë në përputhje me nevojat e aktorëve lokalë si dhe
atyre të investitorëve ndërkombëtar. Dhe këto investime mund të japin përfitime më të
përgjithshme të zhvillimit ekonomik të një vendi.( Hallam, 2009).
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Me IHD kuptohet lëvizja ndërkombëtare e kapitalit në të cilin njëri vend zgjeron apo
krijon një filial në një vend tjetër, nënkuptohet jo vetëm transferim burimesh por edhe
marrjen e kontrollit.
OECD-ja përcakton IHD-të si "një kategori investimesh që paraqesin objektivin e
vendosjes së një interesi të qëndrueshëm nga një ndërmarrje rezidente në një ekonomi
(investitori direkt) në një ndërmarrje (ndërmarrje të investimeve direkte) që është
rezidente në një ekonomi tjetër nga ajo e investitorit të drejtpërdrejtë .
Interesi i qëndrueshëm nënkupton ekzistencën e një marrëdhënie afatgjatë midis
investitorit të drejtpërdrejtë dhe ndërmarrjes së investimeve direkte dhe një shkallë të
konsiderueshme të ndikimit në menaxhimin e ndërmarrjes.
Pronësia direkte ose indirekte prej 10% ose më shumë e fuqisë votuese të një ndërmarrjeje
rezidente në një ekonomi nga një investitor rezident në një ekonomi tjetër është dëshmi e
një marrëdhënieje të tillë. "(OECD, 2000). Një investitor i drejtpërdrejtë mund të jetë një
individ, një pjesëmarrës i përfshirë ose jo i përfshirë në ndërmarrje private apo publike,
një qeveri, një grup individësh të lidhur, ose një grup i ndërmarrjeve të përfshira dhe / ose
te papërfshira që kanë një ndërmarrje investuese të drejtpërdrejtë, që vepron në një vend
tjetër përveç vendit të banimit të investitorit te drejtpërdrejtë.

Një ndërmarrje e investimeve direkte është një ndërmarrje e përfshirë apo e papërfshirë
në të cilën një investitor i huaj zotëron 10% ose më shumë të aksioneve të zakonshme ose
votimit në fuqinë e një ndërmarrje të përfshirë ose ekuivalentin e një ndërmarrjeje të
papërfshirë.Ndërmarrjet e investimeve direkte mund të jenë filiale, bashkëpunëtorë ose
degë. Një degë është një ndërmarrje e përfshirë në të cilën investitori i huaj kontrollon
ne mënyrë direkt ose indirekt(nëpërmjet një filiali tjetër) më shumë se 50% të fuqisë
votuese të aksionarëve.
Një shoqëri është një ndërmarrje ku investitori i drejtpërdrejtë dhe filialet e tij kontrollojnë
mes 10% dhe 50% të aksioneve me të drejtë vote.
Një degë është tërësisht ose në pronësi të përbashkët, te një ndërmarrje te papërfshirë.
Duhet të theksohet se zgjedhja midis krijimit të një filiali / bashkëpunëtor ose një dege në
një vend të huaj varet nga disa faktorë, nga ekzistimi i rregulloreve në vendin pritës dhe
nganjëherë edhe në vendin e ti kombëtar rregulloret shpesh janë më kufizuese për filialet
se sa për degët, por kjo nuk është gjithmonë ashtu.(OECD, 2000)
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Investimet e huaja direkte (FDI) janë paratë e investuara nga një kompani e një vendi në
një vend tjetër, në strukturën e brendshme të ekonomisë, pajisjeve,

prodhimit,

shpërndarjes, marketingut, kërkimit dhe zhvillimit (Botric & Skuflic, 2006). Investimet e
huaja direkte (IHD) janë kur një kompani zotëron një kompani tjetër në një vend tjetër.
Investimet e huaja direkte janë të ndryshme nga kur kompanitë thjesht i vënë paratë e
tyre në pasuri në një vend tjetër - atë që ekonomistët e quajnë investime të portofolit. Me
IHD, kompanitë e huaja janë të përfshira drejtpërdrejt me operacionet e përditshme në
vendin tjetër.
Kjo do të thotë se ata nuk janë vetëm duke sjellë para me ta, por edhe njohuri, shkathtësi
dhe teknologji. (Chakrabarti, 2001).

Balasubramanyam dhe De Mello përshkruajnë në mënyrë të ngjashme IHD si një pako e
përbërë e kapitalit, njohurive dhe teknologjisë, që mund të shtojë bazën ekzistuese të
njohurive në ekonominë marrëse përmes trajnimit të punës, blerjes së aftësive dhe
shpërndarjes, të praktikave alternative të menaxhimit dhe të aranzhimit organizativ.
(Balasubramanyam, 1996), (De Mello, 1999).
IHD janë investimi i drejtpërdrejtë në prodhimin e një vend nga një kompani e vendosur
në një vend tjetër, ose duke blerë një kompani në vendin e interesit ose duke zgjeruar
operacionet e një biznesi ekzistues në atë vend.( Schott, HufbauerMiner, Jensen, 2015).
IHD janë një burim i rëndësishëm i financimit të jashtëm privat për vendet në zhvillim.
Ato janë të ndryshme nga llojet e tjera të flukseve të kapitalit të jashtëm privat që janë
motivuar

kryesisht

nga perspektivat

afatgjata të investitorëve

për të bërë fitime në aktivitet prodhuese që ata kontrollojnë drejtpërdrejt.(Mallampally &
Sauvant, 1999)
Investimet e huaja direkte mund të përkufizohen edhe si “ investim që bëhet për të
përfituar një interes të caktuar, për një periudhë të gjatë kohore në një ndërmarrje, e cila
operon në një mjedis ekonomik, ku investitori ia arrin qëllimit për të pasur rezultat në
menaxhimin e saj”. IHD-të janë të formave dhe mënyrave të ndryshme si p.sh: blerja
e aktiveve në një vend tjetër, transferimi i aktiveve në një vend tjetër ose riinvestimi i
fitimit në një vend tjetër. (Markus & Tanis, 2000).
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2.2 Rëndësia e investimeve te huaja direkte
IHD janë një mjet i rëndësishëm për transferimin e teknologjisë, duke kontribuar
relativisht më shumë në rritje sesa investimet e brendshme. Sidoqoftë, produktiviteti më
i lartë i IHD-ve mbahet vetëm kur vendi pritës ka një stok minimal të kapitalit njerëzor.
Kështu, IHD kontribuon në rritjen ekonomike vetëm kur një aftësi e mjaftueshme
absorbuese e teknologjive të përparuara është në dispozicion në ekonominë pritëse.
(BorenszteinDe
Gregorio & Lee, 1998).
Investimet e huaja janë të rëndësishme pasi që "IHD sjellin jo vetëm kapital të huaj por
edhe teknologji të përparuar " (Ozawa, 1992).
IHD sjellin kapitalin e nevojshëm, rrisin produktivitetin e ekonomisë, transferim të
njohurive dhe teknologjisë, hapjen e tregjeve të reja për tregti, rrisin konkurrencën
ndikojnë në reduktimin e deficitit të llogarive, rrisin punësimin dhe mbi të gjitha ndikojnë
në mirëqenien popullsisë.
IHD janë investime ideale për një zhvillim të mirë të ekonomisë siç janë ulja e papunësisë,
rritja ekonomike, përmirësim të teknologjisë.
Investimet e huaja direkte zakonisht marrin pjese në zhvillimin e sektorit prodhues të
vendit pritës të investimeve.

Fakti se investitorët e huaj kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të
vendeve pritëse ka qenë për shkak të faktit se këto vende kanë ndryshuar qëndrimet e tyre
ekonomike dhe kanë lejuar që investitorët të vijnë në vendin e tyre dhe të përmirësojnë
ekonomin e vendit.Me ndihmën e investimeve të huaja është shumë i lehtë përmirësimi i
mjeteve teknologjike ekzistuese të vendit pritës. Kjo në një anë luan një rol vendimtar në
zhvillimin ekonomik të vendit sepse avancimi i teknologjisë ndihmon përmirësimin e
industrive të ndryshme dhe kështu u ndihmon vendeve për t’u përballur me sfidat e
ekonomisë bashkëkohore globale.
Investimi bujqësor është thelbësor për zhdukjen e urisë përmes të gjitha dimensioneve të
ushqimit dhe sigurinë e të ushqyerit. Investimet bujqësore nga fermerët ose sektori publik
që rrisin produktivitetin në nivelin e fermës mund të rrisë disponueshmerinë e ushqimit
në treg dhe të ndihmojë në ruajtjen e çmimeve të konsumit të ulët, duke e bërë ushqimin
më të arritshëm për konsumatorët rurale dhe urbane (Alston , 2000).
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Investimi në sektorin bujqësor është ndër mënyrat më të mira dhe më efikase për të
reduktuar nivelin e varfërisë . Investimet bujqësore mund të gjenerojnë një gamë të gjerë
të
përfitimeve zhvillimore, por këto përfitime nuk mund të priten të lindin automatikisht ,
disa forma të investimeve në shkallë të gjerë mbartin rreziqe për vendet pritëse
Sektorët bujqësorë në të gjithë botën në zhvillim kanë përjetuar nën investime gjatë
dekadave të fundit. Si rezultat, shumë qeveri në vendet në zhvillim kërkojnë të tërheqin
investime të huaja direkte (IHD) në sektorët e tyre bujqësorë.

IHD shihet nga qeveritë pritëse si një kontribuues potencialisht i rëndësishëm për të
mbushur hendekun e investimeve dhe për të siguruar përfitime zhvillimore, për shembull
nëpërmjet transferimit të teknologjisë, krijimit të vendeve të punës dhe zhvillimit të
infrastrukturës.(FAO, 2012)
Ekonomitë investuese e shohin IHD-të në bujqësi si një mënyrë e mundshme për të rritur
sigurinë e tyre ushqimore, veçanërisht duke pasur parasysh tregjet globale të
paqëndrueshme të ushqimit që nga viti 2007.( Deininger, 2011)

Nga këndvështrimi i investimeve në ekonomi, një promovim më i madh i IHD-ve në
bujqësi është një formë e industrializimit bujqësor të udhëhequr nga eksportet duke
përdorur përparësitë e ti krahasuese dhe konkurruese. Në bujqësi, përparësitë krahasuese
dhe konkurruese për një ekonomi të synuar mund të nënkuptojnë disponushmërinë e gjerë
dhe të lirë të tokës, ujit dhe punës. Përfitimet nga investimet e huaja direkte mund të
përfshijnë teorikisht: Sigurimin e të ardhurave shtesë, krijimin e mundësive shtesë për
punë, përmirësimin e mjeteve të jetesës së popullatave lokale, përmirësimin e
infrastrukturës dhe teknologjisë për realizimin e potencialit bujqësor të pashfrytëzuar,
ndikim pozitiv në furnizimin dhe koston e ushqimit, rritja e të ardhurave tatimore për
vendet pritëse, qasja në treg për fermerët në zonat rurale. (Michael, 2007).
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IHD gjithashtu mund të forcojnë ekonomitë lokale duke krijuar vende të reja pune dhe
duke rritur të ardhurat e taksave qeveritare. (Haskel, Pereira & Slaughter, 2007)
Investimet e huaja direkte janë vendimtare për vendet në zhvillim dhe vendet e pa
zhvilluara. Kompanitë e tyre kanë nevojë për financimin dhe ekspertizën e
shumëkombësheve për të zgjeruar shitjet e tyre ndërkombëtare. Vendet e tyre kanë nevojë
për investime private në infrastrukturë, energji dhe ujë për të rritur vendet e punës dhe
pagat. (Sauvant, Maschek & McAllister, 2010).
IHD-të shihen si një ndër përfituesit më potencial të rritjes ekonomike veçanërisht për
vendet emergjente dhe disa herë nevojiten për t’i dhënë një hov rritjes ekonomike të një
vendi (Adewumi, 2006)
Investimet e huaja direkte ofrojnë avantazhe për investitorin dhe vendin pritës të huaj
Më poshtë janë disa nga përfitimet për bizneset: Diversifikimi i tregut, Nxitjet tatimore,
Kostot e ulëta të punës, Tarifat preferenciale, subvencionet (Froot, & Stein, 1991).

IHD luajnë një rol të rëndësishëm në nxitjen e rritjes ekonomike, ngritjen e nivelit
teknologjik të një vendi, krijimin e mundësive të reja të punësimit dhe ofrimin e burimit
të
kapitalit të jashtëm në vendet në zhvillim (Loungani & Razin ,2001).
Në fakt, IHD punon si një mjet për integrimin e vendeve në zhvillim në tregun global
dhe rritjen e kapitalit në dispozicion për investime, duke çuar kështu në rritjen e rritjes
ekonomike të nevojshme për të ulur varfërinë dhe për të rritur standardet e jetesës
(Rutihinda,2007), ( Dollar & Kraay, 2002)
Investimi në infrastrukturë është cituar si një burim i rëndësishëm i rritjes në bujqësi
(Jayne, 1994).
Ka pikëpamje të ndryshme të paraqitura në literaturë nga autorë të ndryshëm në lidhje me
"si" dhe "deri në çfarë mase" IHD-të ndikojnë në rritjen ekonomike në vendet në zhvillim.
IHD-të kanë një efekt të drejtpërdrejtë në rritjen ekonomike lokale dhe rajonale. Kjo sepse
ata kontribuojnë në akumulimin e kapitalit dhe mundësojnë njohjen dhe transferimin e
teknologjisë në vendin pritës. Për shkak të ndryshimeve ekonomike dhe zhvillimeve rreth
globit, shumë vende nuk kanë investime që mund të çojnë në nxitje të reja për zhvillimin
lokal dhe rajonal.
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Prandaj, procesi i tranzicionit nga komunizmi dhe planifikimi qendror, në ekonominë e
hapur, në shumicën e vendeve brenda këtij konteksti dhe gjithashtu në Kosovë, ka bërë
që IHD-të dhe potenciali i tyre financiar të jenë një mundësi e dëshirueshme dhe e
përshtatshme për krijimin e burimeve të reja financiare. Kjo arrihet duke krijuar stimuj të
rinj në një mjedis tërheqës investimesh për IHD-të (Weigel, 1997).
IHD-të mund të ndikojnë vetëm në rritjen afatshkurtër për shkak të rënies së kthimit të
kapitalit në periudhën afatgjatë (Mr Cormack & Anderson, 2014) .

2.3. Faktorët që përcaktojnë ndikimin e investimeve të huaja në vend
Tabela 1. Faktorët pozitiv dhe negativ në IHD
Faktorët pozitiv në rritjen e IHD-ve

Faktorët negativ në rritjen e IHD-ve

Qeverisja e mire

Qeverisja jo e mirë(taksa,tarifa, gjoba)

Sundimi i ligjit

Përkeqësimi i mundshëm i mjedisit
makroekonomik

Cilësia dhe përshtatshmëria e ligjeve dhe

Pasiguria e politikave në fusha të

rregulloreve

rëndësishme për besimin e investitorëve

Logaridhenja

Dobësia strukturore në sistemin global

Transparenca
Paqja
Stabiliteti
Mungesa e korrupsionit dhe pjesëmarrja
Rritja ekonomike
Rregullat liberale
Fleksibiliteti operacional
Infrastrukturë adekuate

Burimi : (Madura & Whyte, 1990).
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Tabela 2. SWOT-Analiza e Faktorëve ndikues në IHD
Përparësitë

Dobësitë

- Qeverisja e mirë

- Qeverisje jo e mirë

- Sundimi i ligjit

- Dobësia strukturore në sistemin global

- Cilësia dhe përshtateshmeria e ligjeve

- Korrupsioni

dhe rregulloreve
-Llogaridhënia
- Paqja
- Stabiliteti
- Rregullat liberale
- Infrastrukturë adekuate

Mundësitë

Rreziqet

-Rritja ekonomike

-Përkeqësimi i mundshëm i mjedisit

-Fleksibiliteti operacional

makroekonomik
-Pasiguria e politikave në fusha të
rëndësishme për besimin e investitorëve

Kosova, bazuar në treguesit e ekonomisë kohët e fundit ka pasur prirje pozitive të rritjes
pavarësisht nga kriza financiare ndërkombëtare. Investimet supozohet të jenë faktorë të
rëndësishëm të rritjes ekonomike

në Kosovë. Megjithatë, Kosova ende nuk është

tërheqëse për investitorët.
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Jo-anëtarësimi i Kosovës në BE është një pengesë për një zhvillim më të shpejtë
ekonomik. Kosova nuk është plotësisht në dispozicion të të gjithë mekanizmave për të
mirëpritur investitorët e huaj. Është sugjeruar që qeveria të dalë me projekte konkrete për
të stimuluar investitorët dhe për të krijuar klimën e nevojshme për të zhvilluar biznesin e
tyre.
Është e qartë se një mori e pengesave të karakterit të përgjithshëm ka ndikim më specifik
në gatishmërinë e investitorëve potencial të huaj që një pjesë të kapitalit të vet ta
orientojnë në projekte prodhuese dhe produktive në Kosovë.

2.4 Investimet e Huaja direkte ne Bujqësi
IHD-të në sektorin e bujqësisë kanë efekte të ndryshme të cilat përmirësojnë sigurinë
ushqimore (Slimane, Huchet-Bourdon, & Zitouna, 2016).
IHD e kanë rritur efikasitetin në prodhimin bujqësor duke reduktuar ngrirjen dhe
problemet e nën-investimeve. Kjo ka ndodhur përmes futjes së përmirësimeve
menaxheriale, kontraktimeve inovative me prodhuesit, dhe hyrjen e njëkohshme të
kapitalit në zinxhirin agro-ushqimor.
Ndërhyrjet e IHD përfshijnë ndryshimet në menaxhimin dhe kontraktimin e firmave
vendore në Kosovë të njëjtin sektor, por edhe në sektorë të tjerë të cilët janë te lidhur.
Investimet e huaja direkte janë të favorshme për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të
vendeve, kanë një ndikim të fort në rritjen e tregtisë.( Gopinath, 2001)

Në bujqësi investimet e huaja nuk janë një trend krejtësisht aktual i ri situata ndryshon
nga format më tradicionale të investimeve ndërkombëtare në sektorin e agroushqimit, që
synojnë kryesisht për të siguruar një qasje më të mirë në tregje ose punë më të lirë. Përmes
formave të reja të investimeve, investitorët kërkojnë të fitojnë akses në burimet natyrore,
në veçanti tokë dhe ujë. (Liu, Koroma, Arias, Hallam, 2013).
Investimet e huaja direkte në zhvillimin e bujqësisë janë rritur pasi investitorët kërkojnë
të diversifikojnë portofolat dhe për të shfrytëzuar mundësi fitimprurëse, individualisht
ose në bashkëpunime midis lloje të ndryshme të investitorëve. (McNellis,2009)
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Ndërhyrjet e rrjetit të sigurisë mund të kontribuojnë në rritjen bujqësore dhe ekonomike
nëpërmjet ndikimit të tyre në krijimin e aseteve, mbrojtjen e aseteve, shpërndarjen e
burimeve dhe rishpërndarjen. (Hoddinott, 2008).
Ndërhyrjet e dizajnuara mirë dhe të zbatuara të rrjeteve të sigurimit shoqëror mund të
plotësojnë investimet bujqësore pro-të varfra dhe kështu të kontribuojnë në uljen e
varfërisë afatgjatë, përveç ndikimeve të tyre të drejtpërdrejtë afatshkurtra.
Rritja dhe produktiviteti i bujqësisë konsiderohen të domosdoshme për arritjen e rritjes
së qëndrueshme dhe zvogëlimit të ndjeshëm të varfërisë në vendet në zhvillim.(
Bhattacharya, 2017).
Investimi në sektorin bujqësor të vendeve në zhvillim është ndër mënyrat më efikase për
të ulur varfërinë dhe urinë ( Liu, 2014).

Të dy lloj ekonomistët zhvillimorë dhe bujqësorë e shohin rritjen e produktivitetit në
sektorin bujqësor si kritik, nëse prodhimi bujqësor do të rritet shpejt në një shkallë për të
luftuar varfërinë. Investimet e huaja direkte luajnë një rol kyç në procesin e integrimit
global ekonomik. IHD kanë qenë një mekanizëm kyç në formësimin e tregut global për
ushqime të përpunuara shumë. Pavarësisht nga roli i faktorëve të kërkesës, ato kanë
luajtur një rol në tranzicionin e të ushqyerit duke mundësuar dhe promovuar konsumin e
këtyre ushqimeve në vendet në zhvillim. Të dhënat empirike mbi modelet e konsumit të
ushqimeve të përpunuara në vendet në zhvillim janë shumë të nevojshme, por meqenëse
IHD është një mjet investimi afatgjatë, është e arsyeshme të supozohet se
disponueshmëria dhe konsumi i ushqimeve të përpunuara do të vazhdojnë të rriten.
Sidoqoftë, IHD-të mund të sjellin përfitime të konsiderueshme, si dhe rreziqe.
Përmes pozicionit të saj "në rrjedhën e sipërme", IHD do të ishin një pikë hyrjeje e
përshtatshme për të zbatuar një sërë politikash shëndetësore publike për 'përcjelljen' e
tranzicionit të të ushqyerit. (Hawkes, 2005).

Efekti i investimeve të huaja direkte është që ushqimet më të përpunuara të jenë në
dispozicion për më shumë njerëz.
IHD ka bërë të mundur uljen e çmimeve, hapjen e kanaleve të reja të blerjes, optimizmin
e efektivitetit të marketingut dhe reklamimit, dhe rritjen e shitjeve.
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Investimet e huaja mund të sigurojnë burime kyçe për bujqësinë, duke përfshirë
zhvillimin e infrastrukturës së nevojshme dhe zgjerimin e opsioneve të jetesës për njerëzit
lokalë. (Von Braun, & Meinzen-Dick, 2009).

2.5 Disa aspekte teorike të rolit të eksportit për rritje ekonomike
Zhvillimi ekonomik është njëri nga objektivat kryesorë të çdo shoqërie në botë, dhe rritja
ekonomike është thelbësore për zhvillimin ekonomik. Të shumët janë kontribuuesit në
rritjen ekonomike , mirëpo eksporti është konsideruar si një nga kontribuuesit më të
rëndësishëm.
Ekziston një literaturë e gjerë që analizon lidhjet teorike midis eksporteve dhe rritjes
ekonomike. Sipas kësaj literature, marrëdhënia midis eksporteve dhe rritjes ekonomike
përcaktohet nga faktorë të ndryshëm. Në mënyrë të qartë , pasi që eksporti është
komponent i PBB-së, rritja e eksporteve kontribuon direkt në rritjen PBB-së.
Po ashtu eksportet ndihmojnë shtetet e varfra dhe me treg të vogël, të përfitojnë nga shtetet
me ekonominë e shkallës (Helpman & Krugman 1985). Përveç kësaj, eksportet çojnë në
përmasimin e shpërndarjes të burimeve, dhe në veçanti shfrytëzimin e përmirësuar të
kapitalit për shkak të konkurrencës në tregjet botërore. (Balassa 1978).

Shumica e autorëve që kanë publikuar punime në lidhje me raportin në mes të eksportit
dhe GDP kanë ardhur në përfundim se në përgjithësi ekzistojnë katër pikëpamje në këtë
drejtim. Sipas pikëpamjes së parë , gjegjësisht hipotezës së neoklasikëve në lidhje me
eksportin , jepen këto pikëpamje: Zgjerimi i eksportit do të rrisë produktivitetin , dhe po
ashtu do të rrisë ekonomitë e shkallës. (Helpman dhe Krugman 1985). Zgjerimi i
eksporteve sjell produkte me kualitet më të lartë për shkak të ekspozimit të eksportuesit
ndaj kërkesave të konsumatorëve ndërkombëtar. (Krueger 1985). Eksportet do të
ndikojnë që një firmë të investojë në teknologji të reja , si strategji për angazhimin e rritjes
së shkalles së outputit.(Ghirmay, Grabowski and Sharma 2001). Një qasje e orientuar kah
eksporti në ekonomitë që kanë tepricë të fuqisë punëtore, mundësojnë rritje të shpejtë të
punësimit dhe rritjen e pagave reale. (Krueger 1985).
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Eksporti kontribuon në relaksimin e pengesave në këmbimin e jashtëm. Pikëpamja e dytë
është lidhja shkak-pasojë e cila shkon nga rritje ekonomike te eksportet.
Produktiviteti më i lartë do të thotë kosto më e ulët për njësi, dhe kjo rezulton në
lehtësimin e rritjes së eksporteve. Rritja ekonomike ndikon në rritjen e eksporteve në
qoftë se produkti i brendshëm rritet më shpejt se kërkesa e brendshme. (Shan dhe Tian
1998).

Pikëpamja e tretë, është një kombinim i pikëpamjeve , e cila sugjeron se mund të ketë një
marrëdhënie dypalëshe shkakësore midis eksporteve dhe rritjes ekonomike. Dhe së
fundmi, është pikëpamja e katërt ku sipas saj, nuk ka ndonjë lidhje shkakësore ndërmjet
eksportit dhe rritjes ekonomike, rritja e eksportit dhe e ekonomisë është rezultat i
zhvillimit dhe ndryshimit teknologjikë. Rritja e eksporteve përmirëson bilancin e
pagesave dhe zgjeron rezervat e huaja monetare, të cilat si pasojë mundësojnë rritjen e
investimeve në ata sektorë ku është e nevojshme rritja e prodhimit vendor. (Helpman,
Krugman, 1985). Evidencat empirike dhe përvojat e ndryshme kanë treguar dhe kanë
mbështetur idenë se shtetet të cilat në mënyrë aktive ndjekin politikën e promovimit të
eksportit, kanë qenë më të suksesshme se ato shtete të cilat kanë ndjekur politikat e
zëvendësimit të importit.

Bela ka shqyrtuar marrëdhënien ndërmjet eksporteve dhe rritjes ekonomike, duke
përdorur metodën e zakonshme të katroreve të vegjël për njëmbëdhjetë vende në zhvillim
për periudhën 1960-73. Ai vlerësoi marrëdhëniet në mes të totalit të eksporteve dhe të
prodhimit . Në studimin e tij, eksporti u shfaq si një faktor i rëndësishëm në përcaktimin
e rritjes ekonomike. Ai dha mbështetjen në orientimin e zhvillimit të eksporteve, në
kontrast me politikat e zëvendësimit të importit (Balassa, 1978). Ram analizoj
marrëdhëniet në mes të eksportit dhe rritjes ekonomike në vendet në zhvillim , duke
përdorur seritë kohore, dhe të dhëna me prerje horizontale. Ky studim sugjeron se roli i
eksporteve në rritje duket kryesisht pozitiv. (Ram, 1987). Ka edhe shumë hulumtime të
tjera që analizojnë raportet në mes të rritjes ekonomike dhe rritjes së eksportit, dhe
përgjithësisht shumica e punimeve vlerësojnë se ekzistojnë lidhje pozitive në mes të
eksportit dhe rritjes ekonomike
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2.5.1 Relacioni Eksport/import 2017

Qeveritë nxisin eksportet. Eksportet rrisin vendet e punës, sjellin paga më të larta dhe
rrisin standardin e jetesës për banorët. Si te tillë, njerëzit bëhen më të lumtur dhe kanë më
shumë gjasa të mbështesin udhëheqësit e tyre kombëtarë.Eksportet dhe importet janë të
rëndësishme për zhvillimin dhe rritjen e ekonomive kombëtare, sepse jo të gjitha vendet
kanë burimet dhe aftësitë e nevojshme për të prodhuar mallra dhe shërbime të
caktuara.Rritje të shpejt ekonomike do të ketë kur vendet të arrijnë një fazë të re të
zhvillimit që do të promovonte rritje të qëndrueshme sociale, politike dhe mjedisore.

Kosova duhet të vazhdoj në promovimin e eksporteve, prodhimit industrial, konsumit të
brendshëm përdorimin efikas të energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit.
Që nga viti 2008 e deri me 2012 Shqipëria është partneri i par për eksportin e Kosovës
përcjell nga Maqedonia. Përderisa Greqia ishte partneri i tret me radhë për eksportin e
Kosovës në vitin 2008, për shkak të bllokadës ajo listohet si partneri i 11 në vitin 2012.
Pra Kosova ka humbur treg të konsiderueshëm në Maqedoni. Sa i përket partnerëve
importues tri të parët janë Maqedonia, Serbia, Turqia të cilët kanë mbajtur këtë renditje
që nga viti 2008 e deri në vitin 2012 pa ndryshuar edhe pse importet nga Maqedonia janë
në rënie konstante përgjatë gjithë kësaj periudhe dhe së shpejti është Serbia ajo që mund
ta zëvendësoj Maqedoninë si shteti nga i cili më së shumti importohet në Kosovë.

Sipas të dhënave të grupeve kryesore të eksportit: 31.0% të eksporteve e përbëjnë
produktet minerale; 30.5% e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre; 9.4% e përbëjnë
plastika, goma dhe artikuj prej tyre; 8.6% e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe
duhani; 6.6% e përbëjnë produktet bimore; 3.1% e përbën lëkura dhe artikujt prej saj;
2.3% e përbën tekstili dhe artikujt prej tij, etj. Ndërsa, sipas të dhënave të grupeve
kryesore për import: 13.8% të importit e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe
duhani; 13.5% e përbëjnë produktet minerale; 12.8% e përbëjnë makineritë, pajisjet
mekanike dhe elektrike; 10.8% e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre; 7.5% e
përbëjnë mjetet e transportit; 7.1% e përbëjnë produktet e industrisë kimike; 6.5% e
përbëjnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre; 4.6% e përbën tekstili dhe artikujt prej tij,
etj.

18

Eksportet e Kosovës në vendet e BE-së arritën në 8,5 milionë Euro, ose rreth 22.2% e
eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej 67.4%. Partnerët kryesorë për eksportin e
mallrave në BE janë: Danimarka me 3.3%; Holanda me 3.0%; Gjermania me 2.7%; Italia
me 2.2%; Bulgaria me 2.2%, etj. Ndërkaq, importet e Kosovës nga vendet e BE-së ishin
rreth 118,6 milionë Euro, ose 43.1% e importeve të përgjithshme, me një rritje prej 10.5%.
Importet me pjesëmarrje më të lartë ishin nga: Gjermania (12.3%), Italia (7.0%), Greqia
(5.2%), Polonia (2.6%), etj.

Tabela 3. Eksportet dhe Importet e Kosovës në vendet e BE-se 2017
Partnerët kryesor

Eksporti 2017

Importet e

për eksportin e

Kosovës nga

mallrave në BE

vendet e BE-se

Importi 2017

Danimarka

3.3%

Gjermania

12.3%

Holanda

3.0%

Italia

7.0%

Gjermania

2.7%

Greqia

5.2%

Italia

2.2%

Polonia

2.6%

Bullgaria

2.2%

Gjithsej

8, 5 milion(22.2%)

118,6
milion(43.1%)

Burimi:Agjencia e Statistikave të Kosovës 2019
Në muajin korrik 2017, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 21,1
milionë Euro, ose 55.1% të eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej 34.4%.
Partnerë kryesorë për eksport nga vendet e CEFTA-s janë: Serbia (21.5%), Shqipëria
(12.8%), Maqedonia (11.5%) dhe Mali i Zi (6.3%). Ndërsa, importet nga vendet e`1
CEFTA-s në muajin korrik 2017 arritën në 76,7 milionë Euro, ose 27.9% të importeve
të përgjithshme, me një rritje prej 24.5%. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import
ishin: Serbia (14.1%), Maqedonia (5.1%), Shqipëria (4.9%) dhe Bonje e Hercegovina
(3.0%).
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Tabela 4. Eksportet dhe Importet e Kosovës në vendet e CEFTA-s 2017
Partnerët kryesor

Eksporti 2017

Importet e Kosovës

për eksportin e

nga vendet e

mallrave nga

CEFTA-s

Importi 2017

vendet e CEFTa-s
Serbia

21.5%

Serbia

14.1%

Shqipëria

12.8%

Maqedonia

5.1%

Maqedonia

11.5%

Shqipëria

4.9%

Mali i Zi

6.3%

Bosnje e

3.0%

Hercegovina
Gjithsej

21,1 milion(55.1%)
Burimi:Agjencia e Statistikave të Kosovës 2019

Eksportet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 8,6 milionë Euro, ose 22.7%. Si
partnerë më të rëndësishëm nga këto vendet për eksport vlen të përmenden: India (14.3%)
dhe Zvicra(4.2%). Ndërsa, importet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 79,9
milionë Euro, ose 29.0%. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import në këtë grup ishin:
Turqia (10.1%) dhe Kina (9.9%).

2.5.2 Eksport/Import 2018
Sipas të dhënave të grupeve kryesore të eksportit: 31.3% të eksporteve e përbëjnë metalet
bazë dhe artikujt prej tyre; 13.7% e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani;
13.5% e përbëjnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre; 12.5% e përbëjnë produktet
minerale; 8.5% e përbëjnë produktet bimore; 3.1% e përbëjnë tekstili dhe artikujt prej tij;
2.9% e përbëjnë makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike; 2.8% e përbëjnë lëkura dhe
artikujt prej tyre etj. Ndërsa, sipas të dhënave të grupeve kryesore për import: 14.4% e
përbëjnë produktet minerale; 14.1% e përbëjnë makineritë, pajisjet mekanike dhe
elektrike; 12.6% e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani; 11.0% e përbëjnë
metalet bazë dhe artikujt prej tyre; 7.4% e përbëjnë mjetet e transportit; 6.8% e përbëjnë
produktet e industrisë kimike; 6.3% e përbëjnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre; 4.3%
e përbëjnë tekstili dhe artikujt prej tij etj.
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Tabela 5. Eksportet dhe Importet e Kosovës ne vendet e BE-se 2018
Partneret kryesor

Eksporti 2018

Importet e

për eksportin e

Kosovës nga

mallrave ne BE

vendet e BE-se

Importi 2018

Gjermania

6.2%

Gjermania

11.6%

Sllovenia

4.8%

Italia

7.2%

Holanda

4.6%

Greqia

2.9%

Polonia

2.6%

Romania

2.3%

Gjithsej

7,6 milion(26.7%)

126,6
milion(41.0%)

Burimi:Agjencia e Statistikave të Kosovës 2019

Eksportet e Kosovës në vendet e BE-së arritën në 7,6 milionë euro, ose rreth 26.7% e
eksporteve të përgjithshme, me një rënie prej (-9.9%). Partnerët kryesorë për eksportin e
mallrave në BE janë: Gjermania (6.2%), Sllovenia (4.8%), Holanda (4.6%).
Kurse, Importet e Kosovës nga vendet e BE-së ishin rreth 126,6 milionë euro, ose 41.0%
e importeve të përgjithshme, me një rritje prej 6,7%. Importet me pjesëmarrje më të lartë
ishin nga: Gjermania (11.6%), Italia (7.2%), Greqia (2.9%), Polonia (2.6), Romania
(2.3%) etj.
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Tabela 6. Eksportet dhe Importet e Kosovës në vendet e CEFTA-s 2018
Partnerët
për

kryesor Eksporti 2018

eksportin

mallrave

e

Importet e Kosovës Importi 2018
nga

nga

vendet

e

CEFTA-s

vendet e CEFTa-s
Shqipëria

23.7%

Serbia

12.1%

Maqedonia

12.7%

Shqipëria

7.0%

Serbia

11.1%

Maqedonia

4.9%

Mali i Zi

5.5%

Bosnje

e 2.1%

Hercegovina
Gjithsej

16.0 milion(55.7%)

82.3 milion(26.7%)

Burimi:Agjencia e Statistikave të Kosovës 2019
Në muajin korrik 2018, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 16,0
milionë euro, ose 55.7% të eksporteve të përgjithshme, me një rënie prej (-24.2%).
Partnerë kryesorë për eksport nga vendet e CEFTA-s janë: Shqipëria (23.7%),
Maqedonia (12.7%), Serbia (11.1%), Mali i Zi (5.5%).
Ndërsa, importet nga vendet e CEFTA-s, në muajin korrik 2018, arritën në 82,3 milionë
Euro, ose 26.7% të importeve të përgjithshme, me një rritje prej 7.4%.
Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import ishin: Serbia (12.1%), Shqipëria (7.0%),
Maqedonia (4.9%) dhe B&H (2.1%).

Eksportet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 5,0 milionë Euro, ose 17.6%. Si
partnerë më të rëndësishëm nga këto vende për eksport vlen të përmenden: Zvicra (8.4%)
dhe India (3.3%). Ndërsa importet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 100,0
milionë Euro, ose 32.4%. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import në këtë grup ishin:
Kina (10.5%) dhe Turqia (9.9%).
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Tabela 7. Eksporti 2017/2018
Korrik 2017/2018

Eksporti 2017

Eksporti 2018

Produktet minerale

31.0%

12.5%

Metalet bazë dhe artikujt

30.5 %

31.3%

9.4%

13.5%

8.6%

13.7%

Produktet bimore

6.6%

8.5%

Lëkura dhe artikujt prej saj

3.1%

2.8%

Tekstili dhe artikujt prej tij

2.3%

3.1%

prej tyre
Plastika, goma dhe artikujt
prej tyre
Ushqimet e përgatitura,
pijet dhe duhani

Makineritë pajisjet

2.9

mekanike dhe elektrike
Gjithsej eksporti

38,3 milion

28,7 milion

Burimi:Agjencia e Statistikave të Kosovës 2019
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Tabela 8. Importi 2017/2018
Korrik 2017/2018

Importi 2017

Importi 2018

Ushqimet e përgatitura,

13.8%

12.6

Produktet minerale

13.5%

14.4

Makineritë pajisjet

12.8%

14.1

10.8%

11

Mjetet e transportit

7.5%

7.4

Produktet e industrisë

7.1%

6.8

6.5%

6.3

4.6%

4.3

275,3 milionë

309,0 milionë

pijet dhe duhani

mekanike dhe elektrike
Metalet bazë dhe artikujt
prej tyre

kimike
Plastika, goma dhe artikujt
prej tyre
Tekstili dhe artikujt prej
tyre

Burimi:Agjencia e Statistikave të Kosovës 2019

Të dhënat nga Tregtia e Jashtme në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për
18.3% në muajin korrik 2018, në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2017, gjegjësisht në
vlerë prej 280,2 milionë Euro, krahasuar me deficitin prej 236,9 milionë Euro në vitin
2017. Eksporti mbulon importin me 9.3%.
Eksporti i mallrave në muajin korrik 2018 kishte vlerën 28,7 milionë Euro, ndërsa importi
309,0 milionë Euro, ku është një rënie prej (-25.0%) për eksport dhe rritje prej 12.2% për
import, duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017. Niveli i hapjes së tregut të
ekonomisë pritëse është gjithashtu shumë i rëndësishëm për thithjen e IHD-ve, duke
konfirmuar se kompanitë e huaja tërhiqen nga vendet me avantazhe lokacioni dhe synojnë
të eksportojnë produktet e tyre finale në tregje më të mëdha. Duke pasur parasysh
rëndësinë e investimeve të huaja direkte si një rritje e eksportit dhe produktivitetit,
kontributi i tyre në rritjen ekonomike është i padiskutueshëm .
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2.6 RASTET E STUDIMIT
Investimet kan një rëndësi të posaqme dhe specifike për Kosovën duke pasur parasysh
kushtet në të cilat realizohet zhvillimi ekonomik.
Kosova ka mjaftë potencial për të tërhequr investimet e huaja direkte sepse resurse ka në
energjetik , resurse ka ne pasurit minerale , sektorin e zhvillimit të bujqësisë dhe
prodhimeve ushqimore në sektorin e turizmit në pozitën e mirë gjeografike që ka në rajon
pastaj janë resurset humane, popullsia shumë e re dhe me një disponim shumë të mirë për
punë.
Rastet studimore të cilat janë të cekura në këtë punim janë : SHBA, Holanda, Gjermania,
Spanja.
2.6.1 SHBA
Bujqësia Amerikane ka sistemin më efikas dhe produktiv në botë pavarësisht se ka vetëm
2% të popullsisë që punon në këtë industri. Ky efikasitet u jep Shteteve të Bashkuara
mundësinë për të qenë eksportuesi më i madh në botë i ushqimit dhe fibrave, duke ofruar
produkte bujqësore në të gjithë botën. Vetëm California është eksportuesi i 5-të më i madh
në të gjithë botën. SH.B.A eksporton më shumë produkte sesa ato që importohen, duke
krijuar një bilanc pozitiv të tregtisë bujqësore.
IHD-të në SHBA përcaktohen si pronësia ose kontrolli i huaj, drejtpërdrejt ose tërthorazi,
të paktën 10 për qind të titujve të votimit të një ndërmarrje biznesi të inkorporuar në
SHBA ose një interes ekuivalent në një ndërmarrje biznesi të papërpunuar në SHBA. Dy
forma kryesore të IHD-ve janë blerja e një firme ekzistuese ose pasurie të patundshme
ose krijimi i operacioneve të reja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendi që renditet
si tregu kryesor për tërheqjen e IHD-ve, me 22 për qind të stokut botëror të IHD-ve në
2014-n, sipas UNCTAD, duke mbajtur prej shumë vitesh statusin e mjedisit me atraktiv
global për investimet e huaja (Kearney´s FDI Confidence Index).
Investimet e huaja direkte

(IHD) janë mjeti kryesor për kompanitë ushqimore të

përpunuara nga Sh.B.A për të marrë pjesë në tregjet ndërkombëtare. IHD janë mjete
plotësuese jo konkurruese për të hyrë në tregjet ndërkombëtare të ushqimit.
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Sipas raporteve, faktorët që influencojnë në vendimmarrjen e investitorëve të huaj për t’iu
drejtuar ekonomisë amerikane janë: tregu i hapur dhe klima e investimit, tregu i madh
konsumator, mjedisi rregullator transparent, fuqia punëtore cilësore dhe me produktivitet
të lartë, sistemi shumë cilësor i arsimit të lartë, si edhe kultura e inovacionit dhe
sipërmarrjes. Shtetet e Bashkuara janë përfituesi më i madh i investimeve të huaja direkte
(IHD) në botë, sepse kompanitë njohin Shtetet e Bashkuara si një treg inovativ dhe të
qëndrueshëm, si dhe ekonominë më të madhe në botë. Ndërsa investimi global vazhdon
të zhvillohet. Pikat e forta të Shteteve të Bashkuara përfshijnë:SHBA ka një popullsi prej
mbi 320 milion njerëzish me GDP të lartë për kokë banori.
SHBA ka ekonominë e parë botërore, të fortë dhe me një performancë të lartë në sektorë
të ndryshëm. Një treg pune fleksibil dhe reaktiv. Një cilësi shumë të mirë të statistikave
kombëtare. Investimet e huaja direkte (IHD) janë mjeti kryesor për kompanitë ushqimore
të përpunuara nga Sh.B.A për të marrë pjesë në tregjet ndërkombëtare. IHD janë mjete
plotësuese jo konkurruese për të hyrë në tregjet ndërkombëtare të ushqimit.(UNITED
STATES, 2019)
2.6.2 Holanda
Holanda është një nga eksportuesit më të mëdhenj të agrikulturës në botë.
Teknologjia e inovacionit e përdorur nga kompanitë holandeze që veprojnë në bujqësi ka
dhënë rezultatet e para që tregojnë se Holanda është bërë një nga eksportuesit më të
mëdhenj në botë kur vjen puna te ushqimet, më saktë renditet e dyta pas Shteteve të
Bashkuara. Për më tepër, këto produkte respektojnë rregullat më të fundit të sigurisë dhe
mjedisit, të cilat përcaktojnë vendet në mbarë botën për të blerë produkte holandeze.
Bujqësia duket të jetë një industri e lartë investimi në të gjithë botën falë teknologjisë
inovative të cilën e përdorin në ditët e sotme. Holanda është një nga vendet kryesore në
botë kur bëhet fjalë për të ardhmen e bujqësisë për shkak të inovacionit.
Sektori i bujqësisë në Holandë ndikohet shumë nga ekonomia globale; sektori është
shumë i madh dhe është i fokusuar në tregtinë ndërkombëtare Holanda: ofron një
kombinim unik të tipareve që inkurajojnë investimet e huaja dhe e bëjnë vendin një qendër
biznesi të njohur dhe konkurruese.Vendi ka një pozicion strategjik brenda kontinentit
evropian, i cili u lejon investitorëve të bazojnë aktivitetet e tyre tregtare dhe të anijeve
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Kjo, së bashku me aksesin dhe infrastrukturën e shkëlqyer, garantojnë se Holanda është
një objektiv shumë i popullarizuar për investitorët nga Evropa, Amerika apo Azia, të cilët
kanë zgjedhur të hapin kompani në Holandë.
Sektori i bujqësisë holandeze ka disa pika te forta, siç janë konkurrenca, njohuria, natyra
dhe kushtet gjeografike, por është gjithashtu e prekshme ndaj kërkesave të shoqërisë
(mjedisi, mirëqenia, etj.) në lidhje me metodat e prodhimit dhe produktet që rezultojnë.
Inovacioni, prodhimi bujqësor dhe qëndrueshmëria në Holandë shqyrtojnë kushtet në të
cilat bizneset ndërmarrin inovacione në sektorin e ushqimit dhe bujqësisë për t'u bërë më
produktive dhe ekologjikisht te qëndrueshme.
Ai tërheq vëmendjen për kufizimet në rritje mjedisore dhe shoqërore me të cilat
ballafaqohet sektori holandez i ushqimit dhe bujqësisë dhe rekomandon që Holanda të
zhvillojë një vizion afatgjatë për politikat bujqësore dhe investimet e inovacionit që
harmonizojnë rritjen e produktivitetit dhe qëndrueshmërinë e burimeve.(Netherlands,
2016)

2.6.3Gjermania

Gjermania konsiderohet një vend tërheqës për investimet e huaja direkte (FDI), por
recesioni global dhe kriza pasuese e Eurozonës kanë penguar fluksin e investimeve të
huaja direkte në vitet e fundit. Invesitoret e huaj në Gjermani investojnë më së shumti në
zonat rurale dhe kështu ofrojn mundësi të reja për punësimin e komunitetit rural.
Pikat e forta të Gjermanisë për tërheqjen e IHD janë:Vendndodhja strategjike në qendër
të Evropës, stabiliteti politik dhe një spirancë e mirë në marrëdhëniet ndërkombëtare,
popullsia më e madhe e Bashkimit Evropian, infrastruktura ndër më të zhvilluarit në
Bashkimin Evropian, baza e fortë e prodhimit (pothuajse një e treta e PBB-së), eksportet
e forta (produkte me gamë të lartë dhe klientë të larmishëm), teknologji dhe ekspertizë të
avancuar
forcë pune e kualifikuar, financat publike të konsoliduara, tatimet konkurruese. Dobësitë
e saj kryesore janë shkalla e lartë e taksave (për individët dhe bizneset) dhe ligjet e
papërshtatshme të punës. Bujqësia është e rëndësishme për furnizimin ushqimore të
vendit dhe gjithashtu është një ofrues i vendeve të punës.
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Gjermania është importuesi i dytë më i madh dhe eksportuesi i tretë më i madh i
produkteve bujqësore të orientuara nga konsumatorët në mbarë botën dhe deri tani tregu
më i rëndësishëm evropian për prodhuesit e huaj. Karakteristikat kryesore të tregut të
shitjes me pakicë janë konsolidimi, ngopja e tregut, konkurrenca e fortë dhe çmimet e
ulëta.

Gjermania është një vend tërheqës dhe me kosto efektive në qendër të BE.
që shumë konsumatorë janë shumë të ndjeshëm ndaj çmimeve, tregu ofron gjithashtu
shumë konsumatorë të pasur që ndjekin konceptet e vlerës së parave. Këta janë në kërkim
të produkteve me cilësi Premium dhe të gatshëm të paguajnë një çmim më të lartë.
Gjermania ende ka çmimet më të ulëta të ushqimit në Evropë. (Germany, 2019)

2.6.4 Spanja

Sektori bujqësor në Spanjë është një sektor i rëndësishëm për ekonominë lokale. Industria
bujqësore përbën 3% të prodhimit të brendshëm bruto (GDP) të vendit dhe ofron terrenin
e dytë më të madh në Evropë për kryerjen e aktiviteteve bujqësore. Investitorët që duan
të hapin një kompani bujqësore në Spanjë, mund të kenë nevojë të marrin lloje të
ndryshme të lejeve të biznesit, varësisht nga aktivitetet specifike të kryera.Spanja është
shteti i gjashtë më i madh për hyrjet e IHD-ve në Evropë dhe i 17 në botë. IHD-të spanjolle
janë rikuperuar në vitet e fundit për shkak të rritjes së konkurrencës dhe besimit të
investitorëve në vend. Investimet janë kryesisht të orientuara drejt prodhimit, shërbimeve
financiare dhe sigurimit, furnizimit me energji, tregtisë me shumicë dhe pakicë,
informacionit dhe komunikimit.
Spanja është një vende i cili ka një afërsi kulturore me vendet e Amerikës Latine kjo afërsi
është njëra nga pikat kryesore të Spanjës që e bën atë një vend mjaft tërheqës për
investitorët e huaj, mirëpo përveç kësaj pike ka edhe pika tjera të forta si fleksibiliteti dhe
përshtatshmëria e operatorëve ekonomik, rrjeti i infrastrukturës së zhvilluar, një ekonomi
e larmishme që mirëpret kompanitë e mëdha ndërkombëtare, një qeveri që ndjek politikat
e reformave, përmirësimi i gjendjeve financiare të ndërmarrjeve, një sektor i rëndësishëm
i turizmit.
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Rëndësia e bujqësisë në ekonominë e Spanjës dhe vendeve të tjera matet si vlerë e shtuar
e sektorit bujqësor si përqindje e PBB-së. Bujqësia përfshin pyjet, gjuetinë dhe peshkimin,
si dhe kultivimin e të mbjellave dhe prodhimin blegtoral.
Spanja, është një destinacion i klasit botëror për investime, investitorët mund të sigurohen
për të arritur fitime të vlefshme në kapitalin e tyre. (Spain, 2019)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Një gjë është kuptuar se një shtet mundë të ec përpara vetëm me rritjen e investimeve të
huaja dhe investimeve të qeveris. Prandaj Kosova duhet të tërheq sa më shumë investitorë
në mënyrë që të zhvilloj ekonomin e saj.
Nga shqyrtimi i literaturës është konkluduar se ekzistojnë një numër i madh i autoresh të
cilët e definojnë terminin e investimeve të huaja dhe investimeve të qeveris në sektorin e
bujqësisë në mënyra të ndryshme e nganjëherë edhe duke e kundërshtuar njëri tjetrin.
Mirëpo në praktik të dy llojet e investimeve si investimet e qeveris po ashtu edhe ato të
huaja kanë një ndikim mjaft pozitiv në zhvillimin ekonomik të gjitha vendeve e
posaçërisht Kosovës e cila ka nevojë për këto lloj investime në mënyrë te vazhdueshme.

Punimi ka trajtuar çështje që kanë të bëjnë me investimet e huaja direkte që janë bërë në
sektorin e bujqësisë në Kosovë ndër vite.
Në këtë punim është shpjeguar rëndësia e investimeve në momentet aktuale në Kosovë,
për faktorët kufizues të këtyre investimeve, për faktorët motivues që i shtyjnë investitorët
e jashtëm të investojnë në këtë sektor.
Me anë të këtij punimi është shpjeguar që Kosova duhet të gjej mënyra të ndryshme për
të tërhequr investitor të huaja të cilët do të investonin në sektorë të ndryshme të vendit.
Pasi që Investimet kanë një rëndësi të veçantë dhe specifike për Kosovën duke pasur
parasysh kushtet në të cilat ndodhet ky vend .
Ekzistojnë evidenca që IHD në Kosovë nuk janë absorbuar në nivel të kërkuar, si të tjerat
që janë absorbuar nuk janë menaxhuar në mënyrë efektive. Supozohet se politikat aktuale
nuk korrespondojnë në mënyrë efektive që të mundësojnë rritjen e IHD-ve në Kosovë.
Një problem i tillë është trajtuar për arsye se investimet e huaja direkte luajnë një rol mjaft
të rëndësishëm në hapjen dhe zhvillimin e bizneseve të reja në vend.
Këto investime ndikojnë në të gjitha sektorët, e edhe në sektorin e bujqësisë si dhe në
uljen e shkallës së papunësisë e cila në vendin tonë gjatë gjithë periodës së studiuar ka
qenë dhe mbetët në një përqindje mjaft të lart.
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Problemi i cili është trajtuar në këtë temë është adresuar përmes pyetjeve hulumtuese dhe
hipotezave në vijim:
Pyetjet hulumtuese:
Sa kanë ndikuar IHD në zhvillimin e sektorit të Bujqësisë në Kosovë në aspektin e rritjes
se kapitalit vendor dhe krijimit të vendeve të punës?
Cilët janë faktorët të cilët mund të ndikojnë në rritjen e investimeve direkte në sektorin e
Bujqësisë në Kosovë?

Hipotezat:
[H]: Investimet e huaja direkte në sektorin e bujqësisë në Kosovë kanë qenë
të pamjaftueshme në rritjen e kapitalit vendor
[H2]: Investimet e huaja direkte në sektorin e bujqësisë në Kosovë kanë ndihmuar në
rritjen e vendeve të punës.
[H3]: Ndryshimi i politikave qeveritare mbi investimet e huaja do të kishte ndihmuar
në mënyr pozitive në Investimet e huaja direkte në sektorinë e bujqësisë.

31

Tabela 9. Variablat e varura dhe të pavarura
Hipotezat

Variabla e pavarur

[H1] Investimet e huaja (IHDB)
direkte

në

sektorin

bujqësisë(IHDB)
Kosovë

kanë

Variabla e varur
(RRKV)

e
në

qenë

të

pamjaftueshme në rritjen e
kapitalit vendor(RRKV)
[H2]: Investimet e huaja (IHDB)
direkte

në

sektorin

(RRVP)

e

bujqësisë në Kosovë kanë
ndihmuar

në

rritjen

e

vendeve të punës(RRVP)
[H3]: Ndryshimi

i (NPQ)

(IHD)

politikave Qeveritare mbi
investimet e huaja do të
kishte ndihmuar në mënyr
pozitive
Investimet e huaja direkte
në sektorin e bujqësisë.

Në hipotezën e parë IHD-të trajtohet si një variabël e pavarur pasi që mund të ketë efekte
te mjaftueshme apo të pa mjaftueshme në rritjen e kapitalin vendor (në këtë rast RRKV
është variabla e varur)
Në hipotezën e dytë IHD-trajtohet si një variabël e pavarur që mundë të ndikoj në rritjen
e vendeve të punës(në këtë rast RRVP është variabla e varur)
Në hipotezën e tretë Politikat qeveritare konsiderohen si variabla e pavarur pasi që mund
të e ndikojë në rritjen e IHD-në mënyrë pozitive apo negative (në këtë rast IHD
konsiderohet si variabël e varur).
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Si zgjidhje e këtij problemi propozohet të jetë zhvillimi dhe implementimi një modeli të
tillë i cili supozohet të mundësoj që të tërhiqen sa më shumë mundësi që ofrohen nga
vendet e tjera e të cilat kanë një ndikim mjaft pozitiv jo vetëm në sektorin e bujqësisë
por në të gjitha sektorët e vendit tonë.
Kjo zgjidhje mendohet të arrihet përmes një Qeverisje të mirë, Sundimit te ligjit,
Cilësisë dhe përshtatshmërisë se ligjeve dhe rregulloreve ,Uljes së korrupsionit, Paqes ,
Ofrimit të një infrastrukture të duhur, Transparencës, Fleksibilitetit operacional,
Stabilitetit.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të ndryshme
kërkimore dhe krijimin e bazave të të dhënave në mënyrë që të analizohen të dhënat dhe
të behet ndërtim i duhur i kësaj teme. Metodologjia e përdorur është në funksion të
qëllimeve të vëna në fillim të studimit
Qasjet hulumtuese ndahen në dy kategori: kuantitative dhe kualitative.
Për arritjen e këtij punimi është përdorur një metodologji që konsiston në mbledhjen e të
dhënave primare dhe sekondare . Të dhënat janë rezultat i rishikimit të literaturave të gjëra
mbi investimet në sektorë të ndryshëm e jo vetëm në sektorin e bujqësisë po edhe më
gjerë.

Bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, janë zgjedhur të përdoren dy
metodat kuantitative dhe kualitative si qasje hulumtuese. Metoda kuantitative është
zgjedhur në mënyrë që të mbështetemi te të dhënat numerike që zakonisht janë të
prezantuara në trajtën e statistikave ndërsa metoda kualitative është zgjedhur të përdorët
për arsye se përmes saj sigurojmë kuptimin dhe sqarimin e rasteve studimore, objekteve
të hulumtimit nga pjesa historike dhe filozofike, duke grumbulluar të dhëna e
informacione me qëllim krahasimin e rasteve apo duke u bazuar në një rast të vetëm
studimor.
Në këtë punim janë paraqitur të dhëna të rëndësishme dhe analiza statistikore rreth
investimeve të qeveris dhe investimeve të huaja direkte në sektorin e bujqësisë në
periudhën 2017-2018.
Është bërë një analizim se si investimet e huaja direkte ndikojnë në rritjen ekonomike të
të gjitha vendeve bazuar në 4 shtete të ndryshme si raste studimore.
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Tabela 10. Fazat e hulumtimit-metodologjia
Fazat e Hulumtimit

Veprimet/Objektivat

Faza e pare

Hulumtimi i literaturës, IHD, Zhvillimi
historik, faktorët ndikuës të IHD-ve
Analizimi i literaturës

Faza e dytë

Rastet studimore- 4 raste të suksesshme

Faza e tretë

Intervistat me anë të pyetësorit

Faza e katërt

Analiza dhe prezantimi i rezultateve

Metodat e mbledhjes së të dhënave për rastet e studimit përfshijnë:
Intervista dhe pyetësorët - Intervista është e semi-strukturuar, duhet të bëhet intervistimi
i respodentëve për të marrë mendime , shqetësime dhe njohuri për çështjen e caktuar.
Intervista është dizajnuar për të kuptuar ndikimin e IHD ne kompanitë që janë caktuar si
raste të studimit, respektivisht në sektorin ne te cilin ato operojnë.
Anketimi si një nga metodat e aplikuara shumë në procesin e hulumtimeve shoqërore
është i dobisë së veçantë.
Ai është metode që nënkupton një grup pyetjesh që u adresohet pjesëmarrëseve, ai si i
tillë duhet të jetë i strukturuar.

Kjo nënkupton se grumbullimi i të dhënave bëhet përmes pyetjeve që janë të ngjajshëme
për çdo pjesëmarrës dhe se zakonisht ka një grup të përbashkët përgjigjesh për çdo pyetje.
Mirëpo në këtë punim është përdorur metoda e anketës në të cilën është përgatitur një
pyetësor me rreth 15 pyetje të mbyllura online.
Popullacioni: kompani apo individë njohës të fushës 31.
Mostrat: Gjinia, Profesioni, Shkollimi.
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5. REZULTATET

Në këtë kapitull diskutohen rezultatet e fituara nga literatura e shqyrtuar nga rastet
studimore dhe rezultatet

nga pyetësori për pyetjet konkrete. Gjithashtu, paraqiten

diskutimet kryesore të pyetjeve hulumtuese, duke përfshirë ndikimin e investimeve të
huaja në rritjen e kapitalit vendor si dhe faktorët kryesorë të cilët ndikojnë në rritjen e
investimeve të huaja në sektorin e bujqësisë në Kosovëë .

Nga shqyrtimi i literaturës është ardhur në përfundim që investimet e huaja jo vetëm në
sektorin bujqësor por edhe në të gjithë sektorët tjerë luan një rol mjaftë të rëndësishëm,
pasi që investimet në të gjithë sektorët ndikojnë në rritjen ekonomike dhe në uljen e
shkallës së papunësisë.
Mirëpo nga rezultatet e arritura është kuptuar që në Kosovë ka faktorë pozitiv si qeverisja
e mirë, sundimi i ligjit, cilësia dhe pritshmëria e ligjeve dhe rregulloreve, llogaridhënia,
transparenca, paqja, stabilitetit, mungesa e korrupsionit dhe pjesëmarrja , rritja
ekonomike, rregullat liberale , fleksibiliteti operacional, infrastruktura adekuate dhe
faktorë negativ si qeverisja jo e mirë (taksat, tarifat, gjobat), përkeqësimi i mundshëm i
mjedisit makroekonomik, pasiguria e politikave në fusha të rëndësishme për besimin e
investitorëve, dhe dobësia strukturore në sistemin global të cilët ndikojnë në rritjen e
investimeve të huaja direkte në të gjithë sektorët në Kosovë.
Rezultatet e arritura nga studimi i investimeve në disa vendeve ne lidhje me investimet e
huaja direkte janë se shumica e IHD-ve vazhdojnë të lëvizin drejt vendeve të zhvilluara
dhe ka ende probleme me mungesën e mobilitetit drejt vendeve në zhvillim. Shtetet e
Bashkuara janë përfituesi më i madh i investimeve të huaja direkte (IHD) në botë, sepse
kompanitë njohin Shtetet e Bashkuara si një treg inovativ dhe të qëndrueshëm, si dhe
ekonominë më të madhe në botë.

Ndërsa Holanda është një nga vendet kryesore në botë kur bëhet fjalë për të ardhmen e
bujqësisë për shkak të inovacionit. Sektori i bujqësisë në Holandë ndikohet shumë nga
ekonomia globale; sektori është shumë i madh dhe është i

fokusuar në tregtinë

ndërkombëtare.
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Gjermania është një vend tërheqës dhe me kosto efektive në qendër të BE. Ndërkohë që
shumë konsumatorë janë shumë të ndjeshëm ndaj çmimeve, tregu ofron gjithashtu shumë
konsumatorë të pasur që ndjekin konceptet e vlerës së parave.
Investitorët që duan të hapin një kompani bujqësore në Spanjë, mund të kenë nevojë të
marrin lloje të ndryshme të lejeve të biznesit, varësisht nga aktivitetet specifike të kryera.
Rëndësia e bujqësisë në ekonominë e Spanjës dhe vendeve të tjera matet si vlerë e shtuar
e sektorit bujqësor si përqindje e PBB-së.

Nga analizimi i të dhënave është vërejtur që Kosova është pse është një vend me mjaftë
potencial as gjysma e këtij potenciali nuk po shfrytëzohet nga investitorët e huaj, sepse
shumica e IHD-ve vazhdojnë të lëvizin drejt vendeve të zhvilluara dhe ka ende probleme
me mungesën e mobilitetit drejt vendeve në zhvillim.

5.1 Rezultatet e arritura nga pyetësorët
Gjinia

Figura 1. Gjinia

Në pyetjen ”Gjinia”- janë përgjigjur gjinia femërore me një përqindje më të madhe e cila
bënë pjesë me 80.6% përqind në përqindjen në total dhe gjinia mashkullore rreth 19.4%.
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Niveli i shkollimit

Figura 2. Niveli i shkollimit
Në pyetjen niveli i shkollimit të personave të pyetur ka qenë 58.1% bachelor, 32.3%
mastër 6.5% doktoraturë, 3.2 mesëm.

Pozita në organizatë

Figura 3. Pozita në organizatë

Në pyetjen pozita në organizatë kanë qenë rreth 45.2% ekonomistë, 25.8% menaxherë,
16.1% shefa ekzekutiv, 9.7% ekspertë të bujqësisë dhe 3.2% drejtorë .
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A mendoni që Investimet e Huja Direkte (IHD) janë menaxhuar mirë në sektorin e
Bujqësisë në Kosovë?

Figura 4. Menaxhimi i IHD-ve në sektorin e bujqësisë.

Në pyetjen : A mendoni që Investimet e Huja Direkte (IHD) janë menaxhuar mirë në
sektorin e Bujqësisë në Kosovë janë përgjigjur 71% negativisht , 16.1% pozitivisht ,
12.9% nuk e din.

Sa mendoni që kanë ndikim IHD në sektorin e Bujqësisë në Kosovë?

Figura 5. Ndikimi i IHD-ve në sektorin e bujqësisë.
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Në pyetjen Sa mendoni që kanë ndikim IHD në sektorin e Bujqësisë në Kosovë rreth
51.6 % e personave mendojnë që IHD kanë ndikim shumë të madh, rreth 35.5
mendojnë që ka mesatarisht ndikim dhe 12.9% mendojnë që ka pak ndikim.

Sa mendoni që Kosova mund të ofrojë mundësi atraktive në tërheqjen e IHD-ve?

Figura 6. Mundësit e tërheqjes së IHD-ve.
Në pyetjen Sa mendoni që Kosova mundë të ofrojë mundësi atraktive në tërheqjen e
IHD-ve 51% mendojnë që mundë të ofroj mundësi atraktive, ndërsa 38.7% mendojnë
mesatarisht dhe 9.7% mendojnë që pak ka mundësi.

Si i vlerësoni faktorët negativ në rritjen e IHD-ve?

Figura 7. Faktorët negativ ne rritjen e IHD-ve
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Në pyetjen si i vlerësoni faktorët negativ në rritjen e IHD-ve . Përkeqësimi i mundshëm
i mjedisit makroekonomik ka qenë i vlerësuar me nr 1 nga 15 persona ndërsa Pasiguria
e politikave për fusha të rëndësishme për besimin e investitorëve dhe dobësia
strukturore kanë qenë faktorët e dyta të vlerësuara nga 11 persona, Qeverisja jo e mirë e
3 e vlerësuar nga 10 persona.

Si i vlerësoni faktorët pozitiv në rritjen e IHD-ve?
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Figura 8. Faktorët pozitiv në rritjen e IHD-ve.

Në pyetjen si i vlerësoni faktorët pozitiv në rritjen e IHD-ve .Faktorët më pozitiv kanë
qenë sundimi i ligjit dhe rregullat liberale, pastaj qeverisja e mirë, cilësia dhe
përshtatshmëria e ligjeve, mungesa e korrupsionit, infrastruktura adekuate, transparenca,
paqja, fleksibiliteti operacional, rritja ekonomike, llogaridhënia
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Sa mendoni se IHD mund të ndikojnë në uljen e nivelit të papunësisë në Kosovë?

Figura 9. Ndikimi i IHD-ve në uljen e papunësisë.
Në pyetjen Sa mendoni se IHD mund të ndikojnë në uljen e nivelit të papunësisë në
Kosovë rreth 71% mendojnë që ka shumë ndikim 16.1% mesatarisht dhe 13% pak.

Sa mendoni që kanë ndikuar IHD në zhvillimin e sektorit të Bujqësisë në Kosovë
në aspektin e rritjes së kapitalit vendor?

Figura 10. Ndikimi i IHD-ve ne rritjen e kapitalit vendor.
Në pyetjen Sa mendoni që kanë ndikuar IHD në zhvillimin e sektorit të Bujqësisë në
Kosovë në aspektin e rritjes se kapitalit vendor janë përgjigjur rreth 45.1% shumë ,
41.9% mesatarisht dhe 12.9 pak.

42

Sa mendoni që ndryshimi i politikave qeveritare do të ketë efekt në IHD?

Figura 11. Ndikimi i politikave qeveritare në IHD.

Në pyetjen sa mendoni që ndryshimi i politikave qeveritare do të ketë efekt në IHD janë
përgjigjur rreth 61% shumë, 32.3% mesatarisht dhe 6.4% pak.

Sa mendoni që duhet ndryshuar politikat qeveritare që ato të kanë efekt në IHD?

Figura 12. Ndryshimi i politikave ne IHD.

Në pyetjen Sa mendoni që duhet ndryshuar politikat qeveritare që ato të kanë efekt në
IHD janë përgjigjur rreth 74% shumë. 22.6% mesatarisht dhe 3.2% pak.
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Në çfarë niveli mendoni që gjenden tani IHD në Bujqësi në Kosovë?

Figura 13. Gjendja e IHD-ve në bujqësi në Kosovë.

Në pyetjen në çfarë niveli mendoni që gjenden tani IHD në Bujqësi në Kosovë janë
përgjigjur rreth 45.2% mesatarisht, 41.9% pak dhe 12.9% shumë.
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5.2 Analiza statistikore
[H1]: IHD në sektorin e bujqësisë në Kosovë kanë qenë të pamjaftueshme në rritjen e
kapitalit vendor.
[H2]: IHD në sektorin e bujqësisë në Kosovë kanë ndihmuar në rritjen e vendeve të punës.
[H3]: Ndryshimi i politikave mbi IHD do të kishte ndihmuar në mënyrë pozitive në IHD
në sektorin e Bujqësisë .
Hipoteza

Variabla X

Variabla e Y

H1

IHD në sektorin e bujqësisë

Rritja e kapitalit vendor (RRKV).

(IHD në SB)
H2

IHD në sektorin e bujqësisë

Krijimi i vendeve të punës (KVP)

(IHD në SB)
H3

Ndryshimi politikave (NP)

IHD në sektorin e Bujqësisë (IHD ne
SB)

Analiza e korrelacionit: Pearson

[H1]: IHD në sektorin e bujqësisë në Kosovë kanë qenë të pamjaftueshme në rritjen e
kapitalit vendor-POHOHET.
Tabela 11. Korrelacioni IHDSB-RRKVE
Correlations
IHDSB
IHDSB

Pearson Correlation

RRKVE
1

Sig. (2-tailed)
N
RRKVE Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.529**
.002

31

31

.529**

1

.002
31

31

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Te ky rast ka korrelacion pozitiv në mes të IHDSB dhe RRKVE (0.529). Korrelacioni
nuk është shumë i fortë, për shkak se nuk është shumë afër vlerës 1. Sig. (2-tailed) =
0.002, kështu që vihet në përfundim që korrelacion është statistikisht siginifkant dhe
hipoteza pranohet(pohohet).
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[H2]: IHD në sektorin e bujqësisë në Kosovë kanë ndihmuar në rritjen e vendeve të
punës-Pranohet (Pohohet).

Tabela 12. Korrelacioni IHDSB-KVPU
Correlations
IHDSB
IHDSB

KVPU

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
KVPU

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.523**
.003

31

31

**

1

.523

.003
31

31

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Te ky rast ka korrelacion pozitiv në mes të IHDSB dhe KVPU (0.523). Korrelacioni nuk
është shumë i fortë, për shkak se nuk është shumë afër vlerës 1. Sig. (2-tailed) = 0.003,
kështu që arrihet në përfundim që korrelacioni është statistikisht siginifkant dhe hipoteza
pranohet(pohohet).

[H3]: Ndryshimi i politikave mbi IHD do te kishte ndihmuar në mënyr pozitive IHD në
sektorin e Bujqësisë –Pranohet (Pohohet).
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Tabela 13. Korrelacioni IHDSB-NPOLI
Correlations
IHDSB
IHDSB

NPOLI

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
NPOLI

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.651**
.000

31

31

**

1

.651

.000
31

31

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Te ky rast është paraqitur korrelacion pozitiv në mes të IHDSB dhe NPOLI (0.651).
Korrelacioni nuk është shumë i fortë, për shkak se nuk është shumë afër vlerës 1,
megjithatë është pak më i fortë se në dy rastet e kaluara. Sig. (2-tailed) = 0.000, kështu që
arrihet në përfundim që korrelacioni është statistikisht siginifkant dhe hipoteza pranohet
(pohohet).

Të 3 hipotezat kanë qenë pozitive pasi që ndryshimi i politikave qeveritare mundë të arrij
të bëj që investimet e huaja direkte të rriten edhe më shumë, ndërsa këto investime
mundë të ndihmojnë në mënyrë pozitive në rritjën e kapitalit vendor dhe në uljen e
nivelit të papunësisë në Kosovë.
Nga Shqyrtimi i literaturës, rasteve studimore dhe pytësorit të realizuarë është ardhur në
përfundim se investimet e huaja luajnë një rol mjaftë të rëndësishëm jo vetëm në vendet
e pazhvilluara por edhe në vendet të cilat janë mjaftë të zhvilluara dhe të cilat vazhdojnë
të terhjekun invesitorët jo vetëm në sektorin e bujqësisë por edhe në të gjithë sektorët
tjerë.
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET

6.1 Konkluzionet
Në fund të kësaj teme janë paraqitur konkluzionet e arritura rreth punës së bërë në këtë
projekt dhe është ardhur në përfundim se investimet paraqesin një mekanizëm mjaft të
rëndësishëm për zhvillim e një vendi qofshin ato investime në sektorin privat apo publik
investime të brendshme apo investime të huaja (jashtme).
Në Kosovë ka investime të qeveris dhe investime të huaja direkte të cilat bëhen në sektor
të ndryshëm. Nga të dhënat e mbledhura në këtë temë është vërejtur që Investimet e huaja
direkte janë një tregues i rëndësishëm i besimit të investitorëve të huaj në një vend.
Investimet rriten në kushtet e përmirësimit të ambientit politik dhe ekonomik dhe ulen
në kushtet e krizave politike dhe ekonomike të cilat ndodhin në vend dhe në rajon.
Problemi kryesor për rritjen e nivelit të investimeve

qëndron tek përmirësimi i

funksionimit të rendit dhe ligjit, instuticioneve publike stabilizimi i furnizimit me energji,
përmirësimi i infrastrukturës, përmirësimi i procedurave të prokurimit publik.
Investimet kanë një rëndësi të veçantë dhe specifike për Kosovën duke pasur parasysh
kushtet në të cilat duhet të zhvillohet ekonomia e vendit.

Faktorët të cilët ndikojnë pozitivisht në rritjen e investimeve janë Qeverisja e mirë,
Sundimi i ligjit, Cilësia dhe përshtatshmëria e ligjeve dhe rregulloreve, Llogaridhënia,
Paqja, Stabiliteti, Rregullat liberale,

Infrastrukturë adekuate, Transparenca, Rritja

ekonomike, Fleksibiliteti operacional, përveç faktorëve pozitiv ka edhe faktorë negativ
të cilët ndikojnë në rënien e nivelit të investimeve siç janë: Qeverisja jo e mirë, Dobësia
strukturore në sistemin global, Korrupsioni, Përkeqësimi i mundshëm i mjedisit
makroekonomik, Pasiguria e politikave në fusha të rëndësishme për besimin e
investitorëve.

Investimet e huaja nga investitorët e jashtëm në vend përveç që mundësojnë krijimin e
vendeve të reja të punës, rritjen e pagave, ato ndihmojnë edhe ne lehtësimin e jetës.
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Në Kosovë IHD kanë pasur efekte të pamjaftueshme në rritjen e kapitalit vendor
mirëpo kanë pasur një ndikim të mjaftueshëm në rritjen e vendeve të punës brenda
kohës sa janë bërë investimet.
Ndryshimi i politikave qeveritare në Kosove do të përmirësonte promovimin e
mundësive të bashkëpunimit me investitorët e jashtëm, rritjen e aftësive konkurruese në
tregun e investimeve të huaja dhe rritjen e aftësive absorbuese për partneritet dhe
investime të përbashkëta. Investimet në Kosovë sigurojnë efekte më të mira për zhvillim
ekonomik më të qëndrueshëm. Përveç investimeve të huaja edhe Eksportet dhe importet
janë të rëndësishme për zhvillimin dhe rritjen e ekonomive kombëtare, sepse jo të gjitha
vendet kanë burimet dhe aftësitë e nevojshme për të prodhuar mallra dhe shërbime të
caktuara.
Rritje të shpejt ekonomike do të ketë kur vendet të arrijnë një fazë të re të zhvillimit që
do të promovonte rritje të qëndrueshme sociale, politike dhe mjedisore.
Nga hulumtimi i kësaj teme përmes shqyrtimit të literaturës , krahasimit me rastet
studimore të vendeve të tjera dhe pyetësorit të realizuar është ardhur në përfundim që
investimet e huaja kanë një rëndësi të madhe jo vetëm në sektorin e bujqësisë por në
gjithë sektorët tjerë në të gjitha vendet.
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6.2 Rekomandimet
Për një gjendje jo të mirë e cila është analizuar në vendin ton si shkalla e lart e
korrupsionit dhe papunësia një nga mënyrat më të mira që do të ndihmonin dhe zbutnin
këtë gjendje dhe këto situata jo të mira ekonomike do të ishte stimulimi i IHD-ve në
Kosovë .
Nëse ka qeverisje të mirë, nuk ka krim të organizuar, korrupsion, respektim të ligjit, ka
siguri për investitorët e jashtëm, atëherë këto pasuri që i ka Kosova janë interesante për
investitorët e jashtëm.
Derisa Kosova të ketë GDP më të vogël në Evropë për koke banori mundësia që vendasit
te krijojnë investime potenciale janë fare të vogla kështu që mënyra e vetme qe tani
Kosova te përjetoj zhvillim ekonomik janë IHD.

Krijimi dhe implementimi i reformave të reja qeverisëse rreth IHD-ve në vitet në vazhdim
do të jenë të një rëndësie shumë të madhe për vet faktin e tërheqjes së investitorëve të
rinj, këtu do të ketë ndikim shumë të madh krijimi i një stabiliteti shumë më të
qëndrueshëm politik kështu në këtë formë intensiteti i IHD-ve do te jete se paku i njëjtë
me atë të vendeve fqinje.
Krijimi i vendeve të lira të punës duhet të jetë në fokus të krijueseve të politikave dhe
strategjisë së zhvillimit të Kosovës. Krijimi i një mjedisi tërheqëse për investimet e huaja
është mëse i nevojshëm me qëllim të zvoglimit të normës së lartë të papunësisë si dhe
krijimit të perspektives së punësimit për gjeneratat e reja që hyjnë në tregun e punës.
Ajo qka rekomandohet në këtë punimë ështe që Qeveria të ndryshojë politkat doganore
dhe ti bëj më fleksibile , t’i adresoj projektet e invesitorëve të jashtëm në rajone adekuate,
lansimi i një programi atraktiv për tërheqjenë e investimeve.
Nga mbledhja dhe analizimi i të dhënave është ardhur në përfundim se Kosova ka
investime në të gjithë sektorët edhe pse niveli i investimeve nuk është në nivelin e duhur
prapë se prapë ka investime gjë e cila është një mundësi mjaft e mirë që Kosova të ec
përpara, të zhvilloj ekonomin e saj, ta ulë shkallën e papunësisë.
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8.APPENDIXES
Pyetësori
Ky hulumtim ka për qëllim të matë se sa ndikojnë investimet e huaja direkte në sektorin
e bujqësisë në Kosovë, të dhënat të cilat do të na ndihmojnë të mbledhim informacione
në lidhje me atë se sa ka pasur investime në Kosovë gjatë një periudhe të caktuar kohore.
Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të mbesin anonime dhe nuk do të shfrytëzohen për
qëllime tjera, përveç këtij punimi të Diplomës.
Me plotësimin e këtij pyetësori dhe përgjigjet e juaja të sinqerta do të jenë ndihmë për
arritjen e rezultateve të dëshiruara ,andaj ju falënderojë për kohen që do të ia kushtoni
për tu përgjigjur.
Në qoftëse keni pyetje mund të me kontaktoni mua apo mentorin e temës time:
ylber.limani@ubt-uni.net
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2. Emri dhe Mbiemri i intervistuesit

3. Gjinia
☐F
☐M

4.Niveli i shkollimit
☐Mesëm
☐ Bachellor
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☐Master
☐ Doktoraturë

5.Pozita në organizatë/Kompani
☐Drejtorë
☐ Shef ekzekutiv
☐Menaxher
☐ Ekonomist
☐ Ekspert i bujqësisë

6. Amendoni që IHD janë menaxhuar mirë në sektorin e bujqësisë në Kosovë (1)
☐Po
☐ Jo
☐Nuk e di

7.Sa mendoni që kanë ndikim IHD në sektorin e bujqësisë në Kosovë?(2)

Pak

1

2

☐

☐

3

4

5

☐ ☐ ☐ Shumë

8. Sa mendoni që Kosova mundë të ofrojë mundësi atraktive në tërheqjen e IHD-ve?(3)

Pak

1

2

☐

☐

3

4

5

☐ ☐ ☐ Shumë

9. Si i vlerësoni faktorët negativ në rritjen e IHD-ve?(4)
1
Qeverisja jo e mirë(taksat, gjobat)

☐

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

Përkeqësimi i mjedisit makroekonomik

☐

☐

☐

☐

☐

Pasiguria e politikave ne fusha të rëndësishme

☐

☐

☐

☐

☐

Dobësia strukturore në sistemin global

☐

☐

☐

☐

☐
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10.Si i vlerësoni faktorët pozitiv në rritjen e IHD-ve?(5)

1

2

3

4

5

Qeverisja e mirë

☐

☐

☐

☐

☐

Sundimi i ligjit

☐

☐

☐

☐

☐

Cilësia dhe përshtatshmëria e ligjeve dhe rregulloreve

☐

☐

☐

☐

☐

Llogaridhënia

☐

☐

☐

☐

☐

Transparenca

☐

☐

☐

☐

☐

Paqja

☐

☐

☐

☐

☐

Stabiliteti

☐

☐

☐

☐

☐

Mungesa e korrupsionit dhe pjesëmarrja

☐

☐

☐

☐

☐

Rritja ekonomike

☐

☐

☐

☐

☐

Rregullat liberale

☐

☐

☐

☐

☐

Fleksibiliteti operacional

☐

☐

☐

☐

☐

Infrastrukturë adekuate

☐

☐

☐

☐

☐

11. Sa mendoni se IHD mundë të ndikojnë në uljen e nivelit të papunësisë në Kosovë?(6)

Pak

1

2

☐

☐

3

4

5

☐ ☐ ☐ Shumë

12. Sa mendoni që kanë ndikuar IHD në zhvillimin e sektorit të Bujqësisë në Kosovë në
aspektin e rritjes së kapitalit vendor?(7)

Shumë Pak

1

2

3

4

5

☐

☐

☐ ☐ ☐ Shumë
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13 Sa mendoni që ndryshimi i politikave qeveritare do të ketë efekt në IHD(8)

Shumë Pak

1

2

3

4

5

☐

☐

☐ ☐ ☐ Shumë

14. Sa mendoni që duhet ndryshuar politikat qeveritare që ato të kanë efekt në IHD?(9)

Pak

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐ ☐ Shumë

15 Në çfarë niveli mendoni që gjenden tani IHD në Bujqësi në Kosovë?(10)
1
Të ulët shumë

☐

2

3

4

5

☐

☐ ☐ ☐

Të lartë

Faleminderit për kohën dhe ndihmën tuaj.
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